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critique using the new tools of the 
Linguistic Turn or of the study of 
“collective memories”. 
The new identical editions of 
Témoins by Jean Norton Cru in 
1993, followed by a critical edition 
in 2006, and also of his second 
book Du témoignage in 1966, 
1989 and 1997, reveal this return 
of testimonies at the centre of 
the writing of history. They are 
also accompanied by the publi-
cations of “new” testimonies. In 
reality, these testimonies were not 
strictly speaking “new” – since the 
last witnesses were dying –, these 
were the publications  of the writ-
ings of soldiers, that had remained 
until then unpublished or that had 
not been reedited since the 1920s. 
This wave of unpublished texts 
retrieved from the attics of families 
is hardly likely to diminish and we 
should be pleased about it, because 
some incredible troves have been 
discovered. This interest from his-
torians, publishers, the public, has 
also made it possible to have access 
to testimonies of non-soldiers, 
namely of occupied journals. 
 
THE DEAD CAPTURE  
THE LIVING
Testimonies became, from that 
point, central to the writing of his-
tory and to such an extent that 
certain books – in particular those 
relating to the history of the poilus 
and of soldiers – massively resorted 
to them,23 not to say exclusively. 
But they have also become central 
well beyond the historical sphere. 
Comic books, films, heavily draw 
on testimonies or at least on types 
of narration that are inspired from 
them, namely surrounding the 
figure of the soldier in the trenches 
or the “primary group”.
Surfing the wave of renewed 
interest for soldier testimonies, 
other projects less scrupulous on 
a historical level have exploited the 
interest for testimonies that also 
corresponded to the transforma-
tion of the poilu from hero to vic-
tim. The climax was reached with 
the anthology Paroles de poilus24 
which was first published in 1998 
and which to this day, with more 
than three million copies sold, 
remains by far the most widely sold 
book in France on the Great War, 
despite the questionable quality 
of the collection of letters and of 
shortened testimonies, at times 
without even mentioning the 
cuts that were made.25 Stéphane 
Audoin-Rouzeau and Annette 
Becker warn against this exces-
sive use in year 2000. Leonard V. 
Smith amongst others, agreed with 
their warning and criticized more 
precisely the use of testimonies as 
a form of proof in argumentation, 
showing that it is possible to twist 
a corpus of testimonies to say both 
one thing and its opposite. Part of 
a larger debate opposing historians 
of the Great War then focused on 
the place of witnesses and on the 
work by Jean Norton Cru. Some 
historians, like Rémy Cazals and 
Frédéric Rousseau26 have defended 
Jean Norton Cru’s position and his 
method that intended to approve 
the good and the bad witnesses, 
even pursuing his work with a dic-
tionary of witnesses published on 
the internet and continually sup-
plemented with new notices “like 
a continuation of the pioneering 
work by Jean Norton Cru”.27
We are now at a time when the 
voice of the poilus is sought after 
and heard as never before, when 
testimonies, and particularly sol-
dier testimonies, are central. Its 
social and historiographic uses 
continue to cause a stir. But as we 
can observe, we did not pass in a 
linear manner from a writing of 
history by witnesses to a writing 
of history by historians. To this 
day, works written by witnesses 
and other soldier writers, posthu-
mously, remain privileged ways of 
accessing the Great War and their 
books often sell much better than 
those by historians. Mnemosyne 
has not yet definitely handed over 
to Clio. ❚
Nicolas Beaupré
Université Blaise Pascal – CHEC, 
Clermont-Ferrand. Member of the IUF 
(Institut Universitaire de France) and of the 
International Research Center of the Historial 




HET VERHAAL VAN 14-18. DE OORLOG DOOR DE LENS VAN SLACHTOFFERS, BURGERS EN HISTORICI
HERINNERING   
STAND-BY
A uschwitz is dan wel een culturele referentie, de vijf andere vernietigings-centra voor Europese Joden en zigeuners die de nazi’s in Polen neerplant-ten, zijn dat niet. In deze gebieden, waar men niet moest werken om te sterven, vinden we vandaag geen opvallende toegangspoort terug, geen 
slogan (Arbeit macht Frei, Jedem das sein) die het kwaad kan symboliseren in de 
Europese herinnering. Een aantal namen komt met moeite bovendrijven in het 
hedendaagse bewustzijn: Chełmno (het allereerste operationele vernietigingskamp, 
onafhankelijk van de Aktion Reinhardt), Treblinka, Sobibór, Bełżec (de kampen van 
de Aktion Reinhardt) en Majdanek (een gemengd kamp zoals Auschwitz, waar de SS 
de Joden en werkonbekwamen vergaste, en waar de andere gedeporteerden meestal 
bezweken aan het dagdagelijkse geweld). Van de vijf kampen werd alleen Majdanek 
niet ontmanteld door de SS, daar werden dus niet alle sporen uitgewist. Het grote 
publiek leerde de sinistere plekken in Polen kennen dankzij Lanzmanns Shoah uit 
1985. Maar hebben we werkelijk hun onheilspellende namen onthouden? Hebben zij 
werkelijk een plaats gekregen in onze herinnering? Hoe bekend is de film Bełżec van 
Guillaume Moscovitz (2005)? Ook al vormt Auschwitz zonder twijfel het sluitstuk 
van de twee grote naziprojecten – de genocide en de concentratiekampen –, toch 
kan de referentie ‘Auschwitz’ op zich geen compleet beeld geven van de omvang, de 
heterogeniteit, de verscheidenheid en de complexiteit van de uitroeiingsmachine. 
De foto’s in de portfolio tonen ons brokstukken, fragmenten van wat rest van die 
andere plaatsen in Polen. ❚
A Foto’s  
Georges Boschloos
0 Het voormalige 
vernietigingskamp in 
Treblinka (II), de Rampe.






(inscriptie in het Pools : 










treblinka / operationeel tussen 23 juli 1942 en 19 oktober 1943 / balans: 800 000 doden Majdanek / operationeel tussen oktober 1941 en 23 juli 1944 / balans : 80 000 doden
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a
Portfolio
Voormalig concentratie-  
en vernietigingskamp  
in Lublin, Majdanek.
. Zicht op het 
concentratiekamp.
/ Mausoleum ontworpen 
door Wiktor Tołkin in 1969.
- Lublin.
/ Wat overblijft van de 
Umschlagplatz van Lublin.
Getuigen tussen geschiedenis en herinnering – nr. 118 / September 2014 Testimony between history and memory – n°118 / September 201460 61
a
0 Gedenkplaat op de Umschlagplatz 
van Lublin (inscriptie in het Pools :  
‘van hieruit hebben de nazi’s in maart 
1942 meer dan 30 000 Joden  
uit Lublin gedeporteerd naar het 
dodenkamp Bełżec’).
. Muur met gedenkplaat op de 
Umschlagplatz van Lublin, graffiti.
- Antisemitische  
graffiti in Lublin  
(voormalig hoofdkwartier 
van de ‘Aktion Reinhardt’, 
die werd uitgevoerd tussen 
1941 en 1943).
/ Lublin :  
nieuw Joods kerkhof.
Portfolio
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a
Portfolio
- Voormalig vernietigingskamp 
in Sobibór.
/ Herdenkingsmonumenten in het 
voormalige vernietigingskamp van Sobibór.
./ Radegast, 
deportatieplaats (Łódź).
Sobibór / operationeel tussen 16 mei 1942 en 17 oktober 1943 /
balans: 250 000 tot 300 000 doden





-/ Open plek in het 
bos van Rzuchów, niet ver 
van het vernietigingskamp 
Chełmno nad Nerem, waar 
de Joden werden verbrand 
nadat ze in vrachtwagens 
waren vergast./ Zicht op de gedenkplaats van het 
voormalig vernietigingskamp van Bełżec.
Bełżec / operationeel tussen 17 maart 1942 en 12 december 1942 / geschatte balans : 434 000 tot 600 000 doden
